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ten do not suffice  to explain  their engagement. In  this paper we draw on  the findings of 
social‐movement research to identify the factors that induce rationally acting religious el‐
ites to be active for peace. It is their relationships to the government, other religious elites, 
and believers  that can motivate  them  to call  for peace. However,  they will do so only  if 
they anticipate—based on  the overall  influence of other religious peace (co‐)activists,  the 
































können, dass von  anderen  religiösen Friedensaktivisten, der  Struktur  ihrer Religionsge‐
meinschaft und dem Frame‐Umfeld keine Gefahren für ihr Engagement zu erwarten sind. 











































interpreters of  the  common  religious  scripts  and  traditions  (Appleby  2003). Consequently, 
they are crucial in determining the role religion will play in a given violent conflict.  
We focus here on a special type of religious engagement on the part of elites that is of‐
ten neglected  in academic debates:  religious  calls  for peace, which  can  countervail violent 
propaganda  and  thus  counteract mass mobilization.  Such  calls  can  be  especially  effective 
when  they  address  religious  calls  for  violence.  If  rebel  groups  are  trying  to  use  religious 






as well as  the beliefs of  individual  religious elites  (Gopin 2000; Butselaar 2005). No doubt 
such  factors play a crucial role. They might help  to explain  the engagement of  individuals 
such as Mahathma Ghandi or Desmond Tutu. However, they do not constitute a comprehen‐
sive explanation of the circumstances under which religious elites become active for peace. In 
many conflicts,  rapid changes occur  in  the behavior of  large parts of  the clerical establish‐
ment. Religious elites who have been active in the dissemination of radical religious interpre‐















ment of  international  religious organizations  is based on other mechanisms  than  the  activities of  religious 









that  religious elites will prevail over  religious calls  for violence,  the  lower  these  risks. The 
probability of success will be especially high  if religious calls  for peace are supported by a 
broad coalition of  local and high‐ranking  religious elites,  if  the  religious congregations are 
connected  through  formal  interlinkages,  and  if  the  various  religious  communities  are 
strongly networked. 
In order to establish these theses, we first elaborate on the relevance of religious calls 













tion will only engage  in violent conflict  if  its members have congruent perceptions of how 
their situation is to be interpreted and how it can be changed (Barker et al. 2001; Snow et al. 
1986: 465‐466; Polletta/Ho 2006; Fearon/Laitin 2000). Such collective  conflict  interpretations 




way  in  order  to mobilize  support  and  to demobilize  antagonistic  parts  of  the  population 
(Snow 2004: 384; Benford/Snow 1988; 2000). Violent movements use CAFs to mobilize people 





peacemaking  can  consist  of  a  rhetorical  act.  Peace  activists  can  challenge  the  mobilizing 
CAFs  of  violent  movements  and  defend  their  own  interpretation  of  the  conflict.  If  their 






ligious beliefs, myths, and  rituals. On  the other hand,  religious  identities  can mark  insur‐























the Tamil minority.  In Nigeria, Muslim and Christian  clerics have on  several occasions  in‐
cited violent  clashes between  the  two  religious  communities.  In  the Philippines  and Thai‐
land, Muslim  clerics  have  supported  rebel  groups within  the Muslim minorities  through 




prevent such radical religious norm setting.7 The elites  try  to counter  the religious calls  for 






differentiation  between  Shiites  and  Sunnis. Among  the  latter, Abu Musab  al‐Zarqawi  de‐
clared the Shiites to be “nonbelievers” in order to successfully mobilize the Sunnis. However, 
in 2004 his former mentor Abu Muhhamed Al‐Maqdisi started to publicly question his inter‐















tive  in  this way  in  every  conflict with  a  religious  dimension. Under what  circumstances, 
then, is such religious engagement for peace observable? 
3  The Motives behind Religious Engagement for Peace 










mic  interest  in  the causes of  religious engagement  for peace  is  limited. The  reason  for  this 
seems to be an overly optimistic perspective on religion. Whereas religious calls for violence 
are often traced back to specific structural factors as well as the  instrumentalization of reli‐












temples,  and providing  social  services  is  costly.  Furthermore,  religious  communities  need 




long  to another religion or because a victory by  the rebels does not seem  likely),  there  is a 







With  the so‐called Patronage of  Islam Act,  the government of Thailand has made  the 
countryʹs Muslim religious establishment more dependent on the state: a centralized, state‐
controlled religious structure has been established, and the religious elites within this struc‐








on  the government’s  financial and political support. When a growing  independence move‐
ment began to challenge the regime, Catholic clerics started to condemn violent protests and 
to preach  submission  to  the  colonial power. Supporting  the  independence movement was 






















In Chechnya,  intrareligious  competition played a decisive  role  in  the  engagement of 
various religious elites  for peace. Most Chechens belong  to one of  the major Sufi Tariqahs: 
Qadiriyya or Naqshbandiyya. Before the first Chechen war, many Qadiriyya clerics suppor‐
ted  Dschochar  Dudajew’s  nationalist  government  because  they  expected  that  Dudajew 
would strengthen their position against the Naqshbandiyya. In the run up to the war, these 
clerics disseminated radical religious interpretations of the conflict and supported Dudajew’s 












In many Muslim  communities  clerics have  lost  their  traditional monopoly over  reli‐
gious interpretation. New communications technology has provided believers with direct ac‐
cess to religious knowledge. In this way, a crucial basis for the traditional religious authority 
of  the clerics has been  lost:  the monopoly over  the preservation and dissemination of  reli‐
gious knowledge  (Robinson 1993).  In many places a new  stratum of  religious  intellectuals 














ence within  the movement. He  founded  the  so‐called  BRN Ulama  and  started  to  call  for 
peace, summoning  the  rebels  to  lay down  their arms. Similarly,  in  Iraq  the militia  leader 





















be very  influential  in  such an  environment. This  can be observed  in Sudan, where,  in  the 
middle of the war, Christian churches have been impressively successful in their proselytiz‐







an  active  role  in  the  genocide.  Others  had  watched  the  militias  passively.  Even  after  the 
genocide, high‐ranking clerics were hesitant  to condemn what had happened. As a  conse‐









































































normally  have  access  to  the  communications  infrastructure  of  their  religious  community. 
This  infrastructure  includes supraregional networks,  important religious schools, churches, 
and mosques. On the other hand, local clerics have a different kind of access to believers. Often 
they represent the only direct contact that believers have to an institutionalized religion. Lo‐
cal  religious  elites  thus have  a unique  capacity  to deliver  their  religious  interpretation di‐







willingness  to support  the messages of broad and  influential peace coalitions grows as  the 
former  try  to be part of  the dominant  religious discourse within  their community. But  the 
weaker  the coalition,  the higher  the risk will be for  the  individual cleric. In many conflicts, 
for  instance,  in Thailand or  the Philippines,  similar processes can be observed:  if  religious 
peace coalitions achieve a certain strength and influence, more and more passive or violence‐
supporting clerics join. 
However,  the  idea  that peace engagement will exist  if peace engagement has already 
existed appears  to be a  circular argument. Nonetheless,  two  important  conclusions  can be 
drawn.  Firstly,  the  above‐mentioned  motivational  mechanisms  must  surpass  a  certain 
threshold to operate at all. That is to say, the greater the number of clerics from diverse hier‐
archical  ranks who are affected by  these motivational  factors,  the greater  the number who 
will be prepared to engage for peace and the more likely it is that peace engagement will be 
observable at all. Secondly, as the impact of a peace coalition grows, the peace coalition itself 
acts as a motivational factor. Believers accept  the calls for peace, and  thus  it becomes more 
16  Alexander De Juan/Johannes Vüllers: Religious Peace Activism 
 




The  structure  of  the  religious  community  has  an  ambivalent  influence  on  possible  peace 
frames. Religious calls for peace can be extraordinarily effective in institutionalized religious 
communities.  The  institutionalized  character  of  the  community  can  increase  the  above‐
mentioned  self‐energizing  effect.  Conversely,  the  institutionalized  structure  can  also  sup‐
press religious peace initiatives by increasing the risk of such engagement for religious elites. 
Believers have  access  to  the diverse  interpretations of  the different  religious  elites  if 
communities  have  formal  structures  to  connect  the  various  parishes  among  themselves. 
Structures such as national religious organizations, regional and local councils, and miscella‐
neous supraregional, supra‐ethnic, and supra‐dogmatic affiliations create a “religious public 












Simultaneously, he used his  influence  to marginalize  the radical elements within  the  tradi‐
tional structures (Gleave 2007: 65‐70; Cole 2003). In the DRC the Catholic hierarchy used the 
church’s communications media network  to disseminate  its calls  for peace. For example,  it 







terpretations may not only  increase  the efficiency of  religious calls  for peace but may also 
enhance  the willingness  for peace  engagement within  the  religious  community. They may 
Alexander De Juan/Johannes Vüllers: Religious Peace Activism  17 




parishes of one religious community are connected among  themselves, and  if  the religious 
authority of singular clerics is allocated through formal mechanisms. The peace coalition can 
effectively use its growing influence in the religious community to marginalize radical clerics 
and  to distribute  its calls  for peace as a credible alternative  in every parish of  the religious 


































dominant  faction  in  the  religious  community  and  thus  limited  the  role  of  the moderates 















Interpretations of conflict are never propagated  in a vacuum but are  rather  integrated  in a 









gious communities  favors religious  frames  for violence.  In such a situation  there  is a great 
risk that believers will distance themselves from clerics and their calls for peace simply be‐
cause  the peace message stands  in contrast  to daily experiences with or perceptions of  the 
other religious community. As clerics try to prevent situations in which there is a substantial 
risk that believers will distance themselves from their interpretations, they will therefore be 
reluctant  to engage  for peace  themselves  in communities with weak relations  to other reli‐







ple, familiar relations and mixed marriages. The  latter  increase the  likelihood that religious 
calls for peace will be enforced. 
In Thailand  the  interreligious relationship between Muslims and Buddhists was rela‐
tively harmonious over a  long period of  time. The religious communities shared  local cus‐
toms and rituals; reciprocal distinctions and isolations were the exception (Haemindra 1977; 
Horstmann 2004). These  traditionally positive  relations between  the  religious communities 
hampered  the success of radical messages at  the beginning of  the rebellion  in  the 1960s. In 
Chechnya the opposite situation existed. Here, the interreligious relationship between Mus‐
lims and Christians was not deeply  rooted. The dominant Sufi brotherhoods were mainly 
private organizations. Many of  their supporters cut  themselves off  from Soviet society and 
avoided contact with “nonbelievers”  (Lemercier‐Quelquejay 1983; Khalilov 2002). Thus  the 
number of  ethnically mixed  families  in predominantly Chechen  regions was  exceptionally 
small (Bryan 1992: 197). Likewise, the interreligious dialogue between the Muslim and Chris‐
tian‐Orthodox  communities was  little developed and hardly  institutionalized. Cooperation 
was of a pragmatic nature and above all spontaneous. Under these circumstances, the radical 




society  in relation  to  the religious demography  is  important  for religious  frames  for peace. 
Institutionalized civil societies with overlapping religious boundaries are able to increase the 
effectiveness of such frames. They contribute  to  interreligious understanding, enhance con‐



















believers will  change  rapidly. Mixed marriages  become more  rare;  interreligious dialogue 
breaks off; and civil society structures are reduced to individual communities. Furthermore, 
the  daily  life  of  people  then  corresponds  with  the  religiously  delimiting  and  violence‐
supporting messages. In such a phase, religious calls for peace will be less likely to succeed. 
From the perspective of clerics, the inevitable risks of engaging for peace will increase; reli‐
gious  calls  for  peace  will  thus  become  rare.  Only  after  long  periods  of  violence  do  the 





In contrast  to  the extensive studies on  religious escalation,  religious engagement  for peace 










fully  in pursuit of  their  religious goals.  It  is  conceivable  that  religious  elites,  regardless of 
their underlying religious beliefs, decide  to engage  for peace because  it may seem strategi‐
cally useful in a given situation. Moreover, it is not plausible that the relationships in which 
believers are integrated are not taken into consideration by religious elites. 
Given  these shortcomings, our argument  in  this article has been  that rational consid‐
erations could play a role in religious engagement for peace. In our view, religious elites of‐
ten appeal for peace when they are unilaterally dependent on political elites who are being 












None  of  the  above‐mentioned  factors  (the  elites’  relationships  to  the government,  to 






and their  interaction with one another needs to be taken  into account. Only  in this manner 





















Service  of  Peacebuilding,  in:  Johnston,  Douglas  (ed.),  Faith‐Based  Diplomacy:  Trumping 
Realpolitik, Oxford: Oxford University Press, 231‐258. 
Azevedo, Mario (1992), The Role of the Roman Catholic Church in the Politics of the Colonial 
and Post Colonial  State  in Mozambique,  in: Ahanotu, Austin Metumara  (ed.), Religion, 
State,  and Society  in Contemporary Africa. Nigeria, Sudan, South Africa, Zaire,  and Mozam‐
bique, New York: Peter Lang, 187‐208. 
Barker, Colin, Alan Johnson, and Michael Lavalette (2001), Leadership matters: an  introduc‐
tion,  in: Barker, Colin, Alan  Johnson, and Michael Lavalette  (eds.), Leadership and Social 
Movements, Manchester: Manchester University Press, 1‐23. 

































De  Juan, Alexander  (2009), A Pact with  the Devil? – Elite Alliances as Bases of Violent Reli‐
gious Conflicts, in: Studies in Conflict and Terrorism, 31, 12, 1120‐1135. 
De Juan, Alexander und Andreas Hasenclever  (2009), Das Framing religiöser Konflikte – die 
Rolle von Eliten  in  religiös konnotierten Bürgerkriegen,  in: Margit Bussmann, Andreas 








































Horstmann,  Alexander  (2004),  Ethnohistorical  Perspectives  on  Buddhist‐Muslim  Relations 
and Coexistence  in Southern Thailand: From Shared Cosmos  to  the Emergence of Ha‐
tred?, in: SOJOURN, 19, 1, 76‐99. 
Hutchinson, Sharon Elaine (2001), A Curse from God? Religious and Political dimensions of 






Jessop, Maria, Diana Aljets, and Betsie Chacko  (2008), The ripe moment  for civil society,  in: 
Journal of International Negotiation, 13, 93‐109. 
Johnston, Douglas (1994), The Churches and Apartheid in South Africa, in: Johnston, Douglas, 
and  Cynthia  Sampson  (eds.),  Religion,  The  Mission  Dimension  of  Statecraft,  New 
York/Oxford: Oxford University Press, 11‐29. 
Alexander De Juan/Johannes Vüllers: Religious Peace Activism  25 
Johnston,  Douglas,  and  Brian  Cox  (2003),  Faith‐Based  Diplomacy  and  Preventive  Engage‐
ment,  in:  Johnston, Douglas  (eds.),  Faith‐Based Diplomacy:  Trumping Realpolitik, Oxford: 
Oxford University Press, 11‐29. 
Johnston, Hank,  and  Josez  Figa  (1988), The Church  and Political Opposition: Comparative 






























































Sampson, Cynthia  (1997), Religion and Peacebuilding,  in: Zartman,  I. William, and  J. Lewis 
Rasmussen (eds.), Peacemaking in International Conflicts. Methods and Techniques, Washing‐
ton, D.C.: United States Institute of Peace Press, 273‐316. 
























Swidler, Ann  (1986), Culture  in Action: Symbols and Strategies,  in: American Sociological Re‐
view, 51, 2, 273‐286. 
Ter Haar, Gerrie (2005), Religion: Source of Conflict or Resource for Peace? in: Ter Haar, Ger‐


































GIGA German Institute of Global and Area Studies — Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien
Neuer Jungfernstieg 21  •  20354 Hamburg  •  Germany 
E-Mail: info@giga-hamburg.de  •  Website: www.giga-hamburg.de
All GIGA Working Papers are available free of charge at www.giga-hamburg.de/workingpapers. 
For any requests please contact: workingpapers@giga-hamburg.de.
Editor of the Working Paper Series: Bert Hoffmann
Recent Issues
No 129 Anika Moroff: Ethnic Party Bans in East Africa from a Comparative Perspective, April 2010
No 128 Sören Scholvin: Emerging Non-OECD Countries: Global Shifts in Power and Geopolitical 
Regionalization, April 2010
No 127 Heike Holbig and Bruce Gilley: In Search of Legitimacy in Post-revolutionary China: 
Bringing Ideology and Governance Back In, March 2010
No 126 Tim Wegenast: Inclusive Institutions and the Onset of Internal Conflict in Resource-rich 
Countries; March 2010
No 125 Babette Never: Regional Power Shifts and Climate Knowledge Systems: South Africa as a 
Climate Power?; March 2010
No 124 Nadine Godehardt und Oliver W. Lembcke: Regionale Ordnungen in politischen Räumen. 
Ein Beitrag zur Theorie regionaler Ordnungen; February 2010
No 123 Dirk Kohnert: Democratization via Elections in an African “Narco-state”? The Case of 
Guinea-Bissau; February 2010
No 122 David Shim: How Signifying Practices Constitute Food (In)security—The Case of the 
Democratic People’s Republic of Korea; February 2010
No 121 Daniel Flemes and Thorsten Wojczewski: Contested Leadership in International Relations: 
Power Politics in South America, South Asia and Sub-Saharan Africa; February 2010
No 120 Annegret Mähler: Nigeria: A Prime Example of the Resource Curse? Revisiting the Oil-
Violence Link in the Niger Delta; January 2010
No 119 Nicole Hirt: “Dreams Don’t Come True in Eritrea”: Anomie and Family Disintegration 
due to the Structural Militarization of Society; January 2010
No 118 Miriam Shabafrouz: Oil and the Eruption of the Algerian Civil War: A Context-sensitive 
Analysis of the Ambivalent Impact of Resource Abundance; January 2010
No 117 Daniel Flemes and Michael Radseck: Creating Multilevel Security Governance in South 
America; December 2009
No 116 Andreas Mehler: Reshaping Political Space? The Impact of the Armed Insurgency in the 
Central African Republic on Political Parties and Representation; December 2009
